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If architecture  reads dwelling  as being  simultaneously  located  in  space and exposed  to a  certain 
environmental  character,  places  have  to  be  analysed  by  means  of  the  categories  space  and 
character. While space denotes the three‐dimensional organization of the elements which make up 
a place, character  signifies  the general atmosphere which  is  the most comprehensive property of 
any place. A phenomenology of architecture comprises not  just a survey of manifest atmospheres 
but also an investigation of their concrete determinants.  
Atmosphere  is  made  manifest  through  the  detail:  similar  spatial  configurations  can  have  very 
different  characters  according  to  the  concrete  solution  of  their  boundaries.  How  a  boundary  is 





the  challenging  design  and  construction  of  the Dominguez House  between  1970  and  1980.  This 
domestic project investigates the boundary as a key element in the relationship between man and 
place:  man  positions  himself  in  place  according  to  his  own  awareness  of  being  through  time. 











This  is  the  reason why  the house has been understood  from  antiquity  as  a microcosmos 
where  the  basic  structure  of  the  environment  (ground,  sky,  and  encircling  horizon)  is 
repeated  by  the  floor,  ceiling  and walls1. However,  the  analysis  of  those  qualities  of  the 
house which reveal our belonging and ultimately our place in the world is not a descriptive 
problem. Although floor, ceiling and walls represent the structure of our own cosmos,  it  is 
not a matter of describing  their  features but of  reading  the body of  images embodied by 
them.  Through  the  case  study  of  the  exemplary  project  of  the  Dominguez  house,  this 




man  rising upwards  to dominate  the  landscape, before being brought back  to  rest by  the 





Sota’s  original  conception  of  dwelling  comes  as  the  immediate  consequence  of  man’s 
fundamental search of  identity: the  inquiring gaze of the active human being aims the sky, 










Alejandro de  la Sota’s  image of dwelling  is  sought  through  the project of  the Dominguez 
house, as clearly expressed in the project documentation6. While the common dwelling type 
in Spanish architecture  locates the public areas of the house at ground  level,  in relation to 
the garden, and the more private rooms upstairs,  in the Dominguez house the private and 
the public are  inverted, relating the more private realm of the house to the shelter of the 









housekeeper.  The  brief  and  the  site’s  topography,  views,  orientation,  area  and  history 
cannot be ignored, and Sota reads and integrates them into the initial idea. The site for the 
Domínguez house sits within a residential area called A Caeira near Pontevedra (Galicia). In 









in  the  architect’s  intention  to  connect  the past of  the  site  to  its present  results  from  an 
understanding of place as  something permanent.  It  is  the permanence of  the place what 
enables  it  to  play  the  role  of  ‘objective  truth’7 that  can  offer  man  an  identity8.  With 
emotional and intellectual understanding grounded in the past, our attachment to place has 
to respect the process of recalling9.  
The design  shown  to  the  client  at  this  stage  comprises  a  glass‐clad box materializing  the 




The  process  of  dwelling  entails  orientation  and  identification10:  we  cannot  develop  a 
meaningful  relationship  with  a  place  if  we  don’t  know  where  and  how  we  are.    Our 
existential image of the surrounding environment is related to its basic structure of ground, 





of  belonging  that  is  implicit  in  the  fundamental  function  of  dwelling. Merely  intellectual 




but  also,  as  a  concrete  body,  it  results  from  our  experience  of  the  construction  and 
volumetric qualities that are necessarily achieved by structural means.  
This significance of making is based on the understanding that the technical means can be a 
source  of  meaning  with  the  guidance  of  the  embodied  image.  Without  this  image,  the 
concrete would remain meaningless. This understanding of architecture moves away  from 
intellectual  abstraction  and  returns  to  the  concrete,  coinciding  with  Martin  Heidegger’s 
‘unconcealing as  the poetic act’12. The meaningful act of  construction allows experienced 
space to develop existential manifestations. Those everyday things that are not covered by 
the  pure  objects  of  science  gather  the  contradictions  and  complexities  of  the  life‐world. 
Man dwells when he manages to concretize the world in buildings and things. 
When construction works commence in 1975, the clients are surprised by Sota’s decision to 
change  the  design  by  increasing  the  buried  accommodation  and  slightly  modifying  the 
elevated volume. He moves away from the previous project which included garage and play 
room at ground floor level, making this an inhabited space. The revised and final version of 
the  project wants  to  preserve  the  ground  running  under  the  elevated  volume, with  the 
buried  volume blending  in with  the  surrounding  landscape,  thus emphasizing  the  vertical 
tension between the elevated and underground realms.  
Finally, the brief  is accommodated  in two different volumes: the buried volume houses all 
bedrooms,  the  garage  and  the  utility  areas,  with  a  play  room  and  a  cellar  under  the 
bedrooms. The elevated volume  includes a big  living‐dining room and the kitchen, with an 
annexed  external  terrace  and  a  roof  garden.  A  covered  outdoor  space  runs  under  the 
elevated volume with no other function than extending the garden. By removing all specific 












make  up  a  place,  character  signifies  the  general  atmosphere  which  is  the  most 
comprehensive  property  of  any  place.  Any  space  is  inevitably  linked  with  a  character. 
Paradoxically, character  is at the same time a more general and a more concrete concept 
than space. On the one hand it indicates a general comprehensive atmosphere, and on the 
other  the  concrete  form and matter of  the boundary, being determined by  the  technical 
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realization  (“building”).  The  character  of  the  place  is made manifest  through  the  detail: 
similar spatial configurations can have very different characters according  to  the concrete 






formal articulation, which  is again  related  to  the way  it  is  “built”. Not only  the boundary 
defines  the  enclosure  and  stops  the  space  inside,  but  allows  something  to  ‘begin  its 
presencing’
15
. The outside‐inside  relation  that  the boundary establishes offers  thresholds, 
transitions between  the  inside  and  the outside,  spaces where  to hide,  a  feeling of being 
sheltered and wrapped16, and ultimately  it offers  the  feeling of being  in place.   Once  this 
idea of wholeness of the perception of the space  is acknowledged, the various dimensions 










.  Alejandro  de  la  Sota’s  belief  that  the  relevance  of  architecture  lies  in  the 
architectural  atmosphere  comes  from  this  idea:  atmosphere  allows  and  triggers  certain 
human  actions19 by  which  we  make  the  place  our  own,  we  live  it,  and  therefore  we 
appropriate it20. Not only our attachment to place is related to procedural memory, in such 




with  more  accommodation,  more  skylights  and  new  levels  under  the  garden,  with  the 
ultimate aim of increasing the empty space between the two volumes, interrupted only by a 
minimum  translucent  glazed  vertical  link  that  represents  the  vertical  progress  from  one 
realm to the other. The final revision of the project intensifies the character of each volume 
and  the articulation between  them, or more accurately  their relationship with  the ground 
line. The elevated volume becomes a white square plan box with metal cladding. The new 
geometry  of  the  elevated  volume  does  not  favour  a  particular  orientation;  it  offers  a 
platform for the inquiring gaze to observe the sky.    






whose  enquiring  gaze  seeks  the  horizon will withdraw when  in  repose.  It  is  the  vertical 
tension allowed by  the daily progress  from one  cosmic  realm  to  the other  that promises 




The  image  of  dwelling  sought  by  Alejandro  de  la  Sota  through  the  construction  of  the 
Dominguez  house  relies  on  the  duality  of  a  higher  rational  level  (activity)  and  a  lower 
irrational  level (repose),  increasingly stretching from earth to sky and becoming oneirically 
complete. Built space embodies our idea of dwelling, the way we stand on earth under the 
sky, and experienced  space admits  the actions  involved  in  this  idea of dwelling23. As  this 
work  exposes,  both  the  dwelling  image  and  the  actions  triggered  by  the  architectural 
atmosphere are based on the inside‐outside relationship offered by the making of the house 
boundaries, as key elements in the relationship between man and place. 
Through  the  case  study  of  the  Dominguez  house,  this  paper  argues  that  a  meaningful 
relationship with place is triggered by the creation of atmospheric moods that are pursued 




1 Ch.  Norberg‐Schulz,  The  concept  of  dwelling.  On  the  way  to  figurative  architecture  (New  York, 
Rizzoli International Publications, 1985), 91. 




4 G. Bachelard, The Poetics of Space. The classic  look at how we experience  intimate places,  in M. 
Jolas (Trans) (Boston, Beacon Press, 1994), 65. 

























Miguel  Angel  Diaz  Camacho.  La  Casa  Dominguez.  Alejandro  de  la  Sota:  Construir‐Habitar.  Tesis 
Doctoral. (Madrid, Universidad Politecnica de Madrid, 2012): 169 
14 Ch. Norberg‐Schulz  ‘The  Phenomenon of Place’  in  K. Nesbitt,  ed.,  Theorizing a new  agenda  for 














22 P. Zumthor, Atmospheres. Architectural Environments,  Surrounding Objects  ,  (Berlin, Birkhäuser, 
2006) 
23 Ch. Norberg‐Schulz, The concept of dwelling. On the way to figurative architecture (New York, 
Rizzoli International Publications, 1985), 71. 
24 P. Zumthor, Thinking Architecture (Berlin, Birkhäuser, 2006), p.19. 
